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Likewise, Camicia and  Franklin  (2011, p.39) maintain  that universities have  the  ‘intellectual authority 




Higher  education  should  therefore  arguably  have  a  fundamental  civic mission  to  develop  a  socially 
critical consciousness within  students and,  in doing so, contribute  to  the development of a more  just 
and  tolerant  society. With  the  growing  awareness  of  the  need  to  promote  active  citizenship  for  a 
democratic society (Boland 2006), Englund (2002) argues it is both legitimate and valid to question how 
universities and  institutions of higher  learning  in any civilised society will contribute  to and  fulfil their 
role, responsibility and society’s expectations of them in terms of citizenship.  
 
McLaughlin and Annette  (2005) differentiate between the  implicit, general  impact of HEIs on the civic 
sphere and the direct effect of specific curricula design and /or interventions in ‘making citizens’ since as 





for  realising democratic  ideals and  for promoting active citizenship’. However, McCowan  (2012, p.51) 
reveals  that  ‘other contemporary  trends  in HE have discouraged an emphasis on  the civic dimension’ 
and,  as Peach  (2012) has noted  elsewhere,  the  shift  in orientation  from  traditional  liberal  education 
towards more utilitarian  and  vocational  curricula,  increasingly  influenced by market  and  consumerist 







Socially  critical  vocationalism  is  conceptualised  as  an  approach  that  embraces  global  citizenship 
education  and what Boland  (2006)  describes  as  a  ‘pedagogy  for  civic  engagement’.  It  is  based upon 




establish  a  rationale  for  ‘why’ HE  needs  to  reconnect with  its  democratic  purpose  and  re‐assert  its 
leadership role for preparing students for citizenship in a global society.  
 
In order  to contextualise  the debate,  the  first part of  this chapter explores  the contentious nature of 
global citizenship as a concept and articulates the particular  interpretation and perspective adopted  in 
this chapter. The second part argues why the civic dimension of HE is so critically important for today’s 
global  society  and  in  doing  so  examines  the  interrelationships  between  critical  thinking,  global 




significant  challenges  if  they  are  to  adapt  to  a  rapidly  evolving  society.  Specifically we  explore  the 
implementation and realisation of a SCV approach  in practice by examining how the National Policing 
Curriculum  for  the  police  service  of  England  and  Wales  and  new  graduate‐level  police  education 
programmes are being developed and transformed to meet the challenges facing police education. The 





‘Global  citizenship’  as  a  concept  has  been  variously  described  as  ill‐defined,  elusive,  contradictory, 
contested, divisive and abstract, and  it  is clear within the  literature  that there  is a broad spectrum of 
perspectives and discourses on the term and its definitions. It can be viewed from consumerist, political 
and  activist  standpoints  (Fanghanel  and  Cousin,  2012), whilst  Delanty  (2001)  distinguishes  between 
notions of ‘cultural citizenship’ and ‘technological citizenship’. Thus whilst recognising that the concept 
is multidimensional and pluralistic, the  intention  in this chapter  is not to critique, analyse, compare or 








agreement  on  universal  ideals  such  as  equity  and  social  justice,  at  the  same  time  as  honouring 





notions  of  global  citizenship  is  that  of  ethical  and  moral  responsibility  ‘informed  by  global 
understandings and oriented  toward  the collective good’  (p. 26). They propose a citizenship  typology 
and  locate forms of citizenship within a framework of two intersecting axes (individualist to collectivist 
and  locally  informed  to  globally  informed).  According  to  this  typology  four  types  of  citizenship  are 
possible: Locally  informed collectivist  (type 1), Globally  informed collectivist  (type 2), Locally  informed 














as  intercultural  intelligence  and  understanding  and  will  be  responsible  (to  both  society  and  the 
environment),  capable  (problem  solvers,  communicators,  negotiators  and  leaders)  compassionate 




The  argument we  present  in  this  chapter  is  essentially  based  on  the  premise  that  higher  education 
should  be  regarded  as  a  ‘public  good’  with  a  civic  purpose  and  acknowledges  the  longstanding 
importance of civic education as a core goal of undergraduate education. The European Qualifications 
Framework  identifies preparation  for active citizenship as one of  the  four purposes of HE and HEFCE 
(2008)  formally  recognised  the  role  of HEIs  in  promoting  citizenship  in  its  Strategic  Plan  2006‐2011. 
Higher education is in a unique and privileged position to provide the intellectual leadership required to 
shape and influence how societies envision citizenship and to offer authoritative insight and opinion on 






graduates with  ‘the  ability  to  take  knowledge  and  transform  it  into  uses  that  benefit  not  only  the 
individual, but more importantly society as a whole’. The issue of ideological fit (or misfit) between the 
concepts of global citizenship (premised on equality, social justice, cooperation, compromise and care) 
and capitalism  (based on dominant market  forces  such as  competition,  self‐interest and materialism) 
has been highlighted by Cliffard and Montgomery (2014), Rhodes & Szelenyi (2001) and Faulks (2006). 
The perception of HE as benefiting the private individual rather than creating or leading to a collective or 
public good has been  further reinforced by the recent change  from publicly  funded HE  in the UK  to a 











2003;  Egerton,  2002]),  it  is  not  sufficient  to  assume  that  participation  in HE  alone will  simply make 
individuals more socially aware, engaged citizens and society more inclusive and tolerant. As Taylor et al 
(2002,  p.160)  argue  ‘without  a  critical  humanistic  framework  in  HE,  the  system  tends  to  produce 
technically  competent  but  socially, morally  and  politically  disengaged  and  thus  in  the  ‘public’  sense, 
amoral graduates’. Today’s world  is  increasingly framed and challenged by heightened global tensions, 












solutions’  (p.213).  Interestingly  Barnett  and  Coate  (2005)  have  more  recently  suggested  that  the 
traditional emphasis in HE on ‘knowing’ has shifted towards a greater emphasis on ‘acting’, but envisage 






In  essence,  space  needs  to  be  found within HE  curricula  for  the  concept  of  citizenship  and  for  civic 
engagement. McGowan (2012) distinguishes between curricula that teach about citizenship rather than 





‘a new basis for citizenship  lies  in ethics and ontology;  in matters of how we are to go on  in the world 
and how we understand ourselves in the world’. Higher education has a responsibility to help students 
develop skills and attributes that promote civically engaged citizens and this has led Nussbaum (2002) to 
argue  for universities  including a component of general education  for citizenship  in the curriculum.  In 
doing so, she has not only recognised the vitally  important contribution  that HE makes to citizenship, 




According  to  Nussbaum  (2002)  democracy  requires  citizens  who  can  think  for  themselves  and  can 
reason  together about  their  choices. She  relates  this  to what  she describes as  the  ‘Socratic ability  to 
criticise one’s own traditions and  to carry on an argument on terms of mutual  respect  for reason’  (p. 
289). These abilities are closely associated with the fundamentals of critical thinking and consequently 






Phillips  and  Bond  (2004)  have  suggested  that  critical  thinking  is  regarded  by many  as  the  defining 
characteristic of a university education, despite  there being differences  in disciplinary understandings 




and definitions. Thus, whilst  critical  thinking  comes  in many  forms, a unifying and defining  feature  is 
reflected  in  the  systematic evaluation of argument and  reason. Paul and Elder  (2006, p. xx)  interpret 
critical thinking as  ‘thinking explicitly aimed at well‐founded  judgment, utilizing appropriate evaluative 
standards in an attempt to determine the true worth, merit or value of something’. It is evident that the 
skills of  reasoning and deliberation and  the ability  to make  informed  judgements not only  constitute 
elements of critical thinking but are also of crucial  importance for the active engagement of  informed 
citizens  in democratic  life.  Lim  (2011), however, has  argued  that  critical  thinking needs  to  genuinely 
embody  a  ‘critical’  dimension  aligned  in  the  traditions  of  critical  theory  to  ensure  that  students 
deliberate over issues of social justice and moral goodness that address notions of right and wrong. He 




broader  interpretation of what constitutes critical  thinking which goes beyond  the  traditional view of 
higher  level cognitive and  intellectual capacity to explicitly  incorporate the social and moral aspects of 
critical thinking may therefore be helpful. 
 
Higher education  is no  longer an elitist  system  for a  small privileged minority but  it does  still have a 
fundamental  role  in  producing  society’s  future  leaders  and  decision  makers.  As  noted  earlier, 
contemporary  society  is  increasingly  pluralistic,  culturally  diverse  and  made  up  of  a  multitude  of 
competing  ideological perspectives and political and economic agenda. As  such Flores et al  (2012, p. 
219) suggest that ethical behaviour, the ability to work with diverse populations and understanding the 
influence  that culture plays are  the new demands of  leadership. They have also noted  that  the most 
recent  emerging  leadership  theories  and  frameworks  within  the  leadership  literature  have  a  much 










philosophy  in  which  citizenship  education  is  an  integral  and  pivotal  feature  and  an  approach  that 
embraces what Boland (2006) describes as a pedagogy for civil engagement. The theoretical framework 
of SCV has been outlined in detail elsewhere (Peach 2010), but a brief overview will be reproduced here 
to  provide  the  necessary  conceptual  understanding  to  facilitate  a  critical  examination  of  how  SCV 
specifically  contributes  to  global  citizenship  education,  civic  engagement  and  the  social  and  moral 
dimensions of critical thinking.  
 




second  premise  rests  on  the  assumption  that  HE  plays  a  critical  role  in  sustaining  a  competitive, 
productive  economy  and  building  a  flexible workforce  by  providing  vocational  training  for  the many 
professional domains on which society depends.  
 








the  ethics  of  individual  career  advancement,  entrepreneurialism  and  national  economic  imperatives, 
they do not need  to be  conceived  of  as mutually  exclusive  or  as  an  either/or. McCowan  (2012),  for 
instance,  refers  to  the notion of a  ‘win‐win’ situation whereby students can develop civic virtues and 
become more ethical citizens at the same time as being more successful career‐wise. The private and 
public  interests can and should coexist and as such SCV can be perceived as a philosophical approach 
which  legitimately  encompasses  a  multiplicity  of  perspectives.  Indeed  SCV  also  challenges  the 
economic/vocational  versus  liberal/academic  binary  that  traditionally  underpins  philosophical  debate 
about the purpose of higher education. It is neither training nor pure traditional academic provision and 
it  does  not  regard  the  critical  and  the  vocational  as  dialectically  opposed.  From  a  SCV  perspective 
philosophical differences do not necessarily equate with philosophical conflict. A key aim of SCV  is  to 
prepare  students  for  a  vocation, but  it  is  not  about providing  a narrowly  conceived  form of  training 
designed  simply  to  adapt  future workers  to  the  existing  practice.  Instead,  like  Silver  and  Brennan’s 
(1988)  notion  of  ‘liberal  vocationalism’  it  is  about  enabling  individuals  to  act  and  think  more 
autonomously,  critically  and  responsibly  in  both  their  social  and working  lives.  A  SCV  approach will 
develop  the student’s understanding of  the  role of his or her profession within contemporary society 
and the role that it plays in shaping the social, political, economic, cultural and global contexts in which 
we  live.  It may  also  lead  students  to  challenge  the way  a  profession  is  practiced  and  organised,  to 











as a reflective practitioner, capable of analysis,  independent  judgement and  informed decision making 
in all aspects of their academic, professional and social and civic lives. Thus, vocational preparation from 
a  SCV  perspective  is  not  only  (or  indeed  primarily)  about  higher  level  skill  development  and 





The  socially  critical dimension of SCV also  facilitates a  critical awareness of  societal and  social policy 
issues  influencing  the professional  and wider  citizenry  role  in work‐related  and  community  contexts. 
Equality,  diversity,  moral  and  ethical  issues  would  be  core  themes  within  a  SCV  approach  so  that 
students embrace different forms of citizenship and alternative ways of understanding individuality and 
cooperation. This socially critical aspect  is therefore particularly  important, as  it offers potential for HE 
to  inform and shape society through  its curricula, enabling students to develop democratic values, the 

















Office,  police  officers  and  staff  (and  their  associations),  Her Majesty’s  Inspectorate  of  Constabulary 





these  functions means  that,  inter alia,  the College has a  specific  remit  to set standards  for  the police 
service with regard to education, development, skills and qualifications. 
 
The  key  conduit  by  which  the  College  of  Policing  sets  the  educational  agenda  for  learning  and 
development within  the  police  service  of  England  and Wales  is  via  the National  Policing  Curriculum 
(NPC).  The  NPC  is  developed,  owned  and maintained  by  the  College  and  defines  national  learning 
requirements across a wide range of policing roles, functions and activities, thereby effectively setting 
out  the  national  standards  for  learning,  development  and  assessment within  the  police  service.  The 









classified as possessing a  citizenship  context  for  the purposes of  this  chapter  include ensuring public 
safety; protecting vulnerable  individuals; engaging with  communities;  reducing and preventing  crime; 





undertaking  the  operational  challenges  of  policing  is  a  complementary,  more  reflective  learning 
approach, premised upon the skills, attitudes and behaviours required to carry out the role of policing in 
an  increasingly  complex  societal  context.  This  becomes  more  obvious  when  the  National  Policing 
Curriculum  is  considered  against  further  fundamental  requirements  of  the  policing  role,  especially 
professional  judgement, ethics,  integrity and accountability.  It  is when  the NPC  is viewed  through the 
prism afforded by such perspectives  that essential elements of critical  thinking, global citizenship and 






objective  of  the  College  of  Policing  as  part  of  its  five‐year  strategy  (2014,  p11),  to  ensure  that  the 
standards set in policing are based upon the best available evidence; to this end the College  is actively 
and  continually  working  with  academic  and  other  research  partners  to  apply  an  evidence‐based 
approach  to  the  policing  priorities  identified  by  the  police  profession,  the  public  and  other  relevant 
partners (as referenced above).  
 
Efficient  and  effective  critical  thinking  can  benefit  from  the  foundation  provided  by  an  appropriate 
evidence base. Accordingly, this is reflected in the national learning provision, which emphasises the link 
between  informed decision‐making and the critical thinking process. The police service has developed 




an  intellectual framework against which decision‐making  in policing at all  levels may be construed and 




But  there  is  also an ethical dimension. Central  to  the NDM  is  the police Code of Ethics,  a  system of 
principles developed by the College of Policing, articulating exemplary standards of behaviour for all of 







the  curriculum  encourages  those  undertaking  the  curriculum  not  just  to  think  about  their  own 
performance of  their police officer or  police  staff  role,  but  also  in  relevant  contexts  to  consider  the 
importance to society of their performance of that role, and to reflect that their professional  function 
has a citizenship dimension  that must be articulated  in an ethical approach  to professional behaviour 
and action. The  curriculum encourages  learners  to  reflect  constantly upon  their own performance as 
professional practitioners and implement lessons learned; it is from this standpoint that the NPC can be 
most  clearly understood as an educational  conduit  for enabling  the  learner  to understand  the public 





and  issues with which policing practitioners have  to deal on a daily basis,  is directly  related  to global 
citizenship.  At  its  most  fundamental  level,  the  National  Policing  Curriculum  is  infused  with  a 
fundamental awareness of the importance of human rights, most notably the Human Rights Act and the 
European Convention on Human Rights. More specifically, both in policing and police education, there is 






to  society  in  these areas of policing, without possessing a high degree of emotional  intelligence and 
social consciousness. The multi‐cultural nature of policing in the UK demands policing practitioners who 
can engage and communicate effectively with all communities and cultures.  It  is therefore an ongoing 
educational  responsibility  of  the National  Policing  Curriculum,  in  particular  the  area  of  learning  and 
training  that  deals with  public protection  issues,  to  emphasise  the  importance of  cultural  and  social 
awareness,  respect  for  diversity,  and  empathy.  From  this  perspective,  this  aspect  of  policing  is  not 
dissimilar  to  the concept of citizen‐focussed policing,  in which  the emphasis  is upon  the needs of  the 
individuals and communities that receive and make use of police services. 
 






provision  further  in  this area. Professional curiosity would by  its very nature presuppose  that policing 
represents a positive intervention in society, reflecting the ‘duty of care’ of the profession. 






In  order  to  be  challenging  and  effective,  a  curriculum  of  learning  should  never  stand  still,  and  the 
National  Policing  Curriculum  is  by  necessity  evolutionary,  especially  in  the  area  of  leadership 
development. 
 
Because  of  the  nature  of  the  profession,  it  is  a  given  that  effective  leadership  is  essential  to  the 
successful  performance  of  policing.  The  Leadership  Review  of  policing  carried  out  by  the  College  of 
Policing in 2015 (p6) found that: 
 
The  ideal  police  leader  is  driven  by  the  core  values  of  policing,  seeks  out  challenge  and  is  quick  to 
adapt….This  is a  leader who empowers,  trusts and  supports every  individual  to  succeed among  their 










Training  in  leadership  skills has  traditionally  formed a key component of national police education  in 
England  and  Wales,  and  the  National  Policing  Curriculum  currently  embeds  specific  learning  in 
leadership  skills  at  all  levels  in  policing,  incorporating,  as  implied  previously,  an  ethical  dimension. 
Leadership  education  has  often  been  interpreted  as  segregated  or  distinct  from  the  wider  police 
curriculum,  and  the  challenge  that  has  been  taken  up  by  College  of  Policing  in  order  to  facilitate 
appropriate leadership and management development within the police service is encapsulated in a key 
recommendation  of  the  Leadership Review  (p31),  namely  to  ‘create  a  new model  of  leadership  and 




So  how  is  all  of  the  above  learning  and  development  contextualised  into  a  formalised  educational 
process?  At  present  the  National  Policing  Curriculum  supports  a  number  of  national  qualifications 
related to policing, most notably the Diploma in Policing, the standard qualification that all officers must 
achieve before  they  are  confirmed  in  rank  as  a  regular  Police  Constable  and,  also,  the  Certificate  in 




equality awareness, ethical decision‐making and  the duties and  responsibilities of  the police  towards 
protecting  the public and  vulnerable members of  society. The educational aim  is  to develop policing 




The aforementioned national qualifications,  therefore, operate  as  something of a benchmark  for  the 
current system of police education that is the national policing curriculum in England and Wales, and the 
way  in  which  policing  practitioners  are  encouraged  to  understand  the  public  purposes  of  their 
profession, becoming responsible professionals and leaders in the process. 
 




The  above  outlines  the  current  ‘educational  landscape’  in  policing  education;  in  a  much  more 
fundamental  sense  the  College  of  Policing  is working  in  partnership with  the  police  service  and  key 
stakeholders  in policing  to develop a Policing Education Qualifications Framework  (PEQF),  the aim of 












rank of  constable, based upon a new national professional  standard  for  the performance of  this  key 
policing  role,  and  linked  to  successful  completion  of  a  Degree  in  Professional  Policing  Practice.  As 
explained  in  the  College’s  National  Policing  Curriculum  (p6),  the  new  apprenticeship  curriculum  ‘is 






What will be  the practical benefits of  this  change?  In  the  first place, partnership working with HE  is 
already  necessary  (and  underway)  anyway,  from  the  standpoint  of  an  improved  evidence‐base  for 
policing. It is in the research carried out by the academic sector, the College and police forces, by means 
of  collaborative  strategies  and  approaches,  that  the way  forward  in  respect of  developing  evidence‐
based practice lies.  
 
Secondly,  there  will  also  be  further  benefits  to  policing  professionalism  in  adopting  a  specific 
educational policy of moving towards graduate‐level education  for the service. As has been  implicit  in 
the arguments presented above, policing  increasingly  requires police professionals to be able to think 
critically, reflect and deliberate effectively, exercise judgement, challenge accepted norms, contribute to 
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